**DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES**

**STUDIJU KURSA APRAKSTS**

|  |  |
| --- | --- |
| Studiju kursa nosaukums | Latvijas vēsture |
| Studiju kursa kods (DUIS) | Vēst3042 |
| Zinātnes nozare | **Vēsture** |
| Kursa līmenis | 6 |
| Kredītpunkti | 2 |
| ECTS kredītpunkti | 3 |
| Kopējais kontaktstundu skaits | 32 |
| Lekciju stundu skaits | 16 |
| Semināru stundu skaits | 16 |
| Praktisko darbu stundu skaits |  |
| Laboratorijas darbu stundu skaits |  |
| Studējošā patstāvīgā darba stundu skaits | 48 |
|  | |
| Kursa autors(-i) | |
| Mg.hist., lekt. Dmitrijs Oļehnovičs | |
| Kursa docētājs(-i) | |
| Mg.hist., lekt. Dmitrijs Oļehnovičs | |
| Priekšzināšanas | |
| Vēst3032 Latvijas vēsture | |
| Studiju kursa anotācija | |
| Kursa pamatā ir divi principi: sistēmiskums (savstarpējās saites dažādās dzīves jomās un līmeņos) un vēsturiskums (hronoloģiskais un izmaiņas).  Studiju kursa mērķis – veidojot izpratni par Latvijas vēstures (1920. g. – 21. gs. sākums) kultūrvēsturiskajām īpatnībām, veicināt vēsturiskās apziņas veidošanos un attīstīt kritiskās domāšanas un pašvadības kompetenci.  Kursa uzdevumi:  – veidot izpratni par vēstures notikumiem un procesiem Latvijā 20. gs. – 21. gs. sākumā, par saimnieciskās, sociālās, politiskās, garīgās dzīves reālijām;  – pilnveidot prasmes darbā ar vēstures avotiem un vēsturisko literatūru, veidojot pētnieciskā darba iemaņas.  Kursa aprakstā piedāvātie obligātie informācijas avoti studiju procesā izmantojami fragmentāri pēc docētāja norādījuma. | |
| Studiju kursa kalendārais plāns | |
| Lekcijas 16, semināri - 16  I Latvijas valsts iekšpolitika un ārpolitika 1920.-1940. L4 S4  II Okupētā Latvijas republika (1940. - 1990). L 6, S6  III Neatkarības atjaunošana un Latvijas Republika no 1987.g. līdz 2019.g. L6, S6 | |
| Studiju rezultāti | |
| |  | | --- | | ZINĀŠANAS | | 1. Zina Latvijas vēstures pamatīpatnības 20. gs. – 21. gs. sākumā.  2. Skaidro nacionālās apziņas izpausmes.  3. Izprot korelāciju starp sociālo, ekonomisko, politisko un garīgi intelektuālo jomu cilvēku dzīvē 20. gs. – 21. gs. sākumā.  4. Zina un skaidro 20. gs. – 21. gs. notikumu un procesu priekšnosacījumus un sekas. | | PRASMES | | 5. Demonstrē digitālo lietpratību.  6. Orientējas datu bāzēs. Ar izpratni atlasa zinātnisko literatūru atbilstoši noteiktai tēmai.  7. Izprot vēstures avotu atšķirību no zinātniskās literatūras. Analizē vēstures avotus un zinātnisko literatūru.  8. Demonstrē analītiskās prasmes, pildot sarežģītus uzdevumus un veicot pētījumus: gūto informāciju apkopo, strukturē, analizē un sagatavo prezentāciju rakstiski un mutiski.  9. Spēj plānot, organizēt un novērtēt savu darbu. | | KOMPETENCE | | 10. Izprot un skaidro vēstures procesu kā dažāda rakstura un dažādos līmeņos notiekošās izmaiņas. | | |
| Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums | |
| – iepazīšanās ar zinātnisko literatūru un informācijas analīze, gatavojoties semināriem – 20 st.;  – zinātniskās literatūras apzināšana un atlase patstāvīga inovatīva pētnieciska darba izstrādei un prezentācijas sagatavošanai – 20 st.;  – PowerPoint prezentācijas sagatavošana pār kādu no semināra tēmām – 8 st. | |
| Prasības kredītpunktu iegūšanai | |
| Studiju kursa gala vērtējums (ieskaite ar atzīme) veidojas, summējot patstāvīgi veiktā darba rezultātus, kuri tiek prezentēti un apspriesti semināros (starppārbaudījumi), apkopoti portfolio un nodoti docētājam, kā arī no atbildes uz docētāja piedāvātajiem jautājumiem diferencētās ieskaites laikā.  Vērtējums var tikt saņemts, ja ir izpildīti visi minētie nosacījumi un studējošais ir piedalījies 20% lekcijās un 80% seminārnodarbībās  STARPPĀRBAUDĪJUMI:  Semināru nodarbībām sagatavotie ziņojumi (portfolio) – 40%.  NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMS:  Atbilde uz docētāja piedāvātajiem jautājumiem diferencētās ieskaites laikā – 60%.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  Studiju kursa apguve tā noslēgumā tiek vērtēta 10 ballu skalā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un atbilstoši "Nolikumam par studijām Daugavpils Universitātē" (apstiprināts DU Senāta sēdē 17.12.2018., protokols Nr. 15), vadoties pēc šādiem kritērijiem: iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes un kompetences atbilstoši plānotajiem studiju rezultātiem.  STUDIJU REZULTĀTU VĒRTĒŠANA   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Pārbaudījumu veidi | Studiju rezultāti \* | | | | | | | | | | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | | 1. Semināru nodarbībām sagatavotie ziņojumi  (portfolio) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | 2. Noslēguma pārbaudījums - ieskaite ar atzīmi.  (atbilde uz jautājumiem ieskaites laikā) | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | | | |
| Kursa saturs | |
| I Latvijas valsts iekšpolitika un ārpolitika 1920.-1940.  1.1 Neatkarīgā Latvijas Republika (1918 – 1940), Agrārās reformas īstenošana, tās ekonomiskie un sociālpolitiskie rezultāti. Tautsaimniecības atjaunošana. Naudas reforma. Latvijas Republikas ekonomiskais kurss. Valsts lomas pieaugums saimniecības attīstībā, nacionālie mērķi saimnieciskajā politikā. Latvijas ārējā tirdzniecība. Galvenie tirdzniecības partneri, tirdzniecības līgumi. Rūpniecības specializācija. Ārvalstu kapitāls tautsaimniecībā. Pasaules ekonomiskās krīzes ietekme uz Latviju. Politiskās nestabilitātes pieaugums krīzes gados. Satversmes reformu projekti. L2  1.2. Latvijas ārpolitika 1934. - 1939.gadā. Vācijas un Latvijas neuzbrukšanas līgums (1939.gada 7.jūnijs). Vācijas un PSRS neuzbrukšanas līgums (1939.gada 23.augusts), tā slepenie pielikumi. Otrā pasaules kara sākums. PSRS un Latvijas savstarpējās palīdzības līgums (1939.gada 5.oktobris). PSRS militārās bāzes Latvijā. Vācbaltu (baltvācu) repatriācija. S2  Patstāvīgais darbs : sagatavošanās prezentācijai par Latvijas Republikas ārpolitikas prioritātēm.  1.3. 1934.gada 15.maija apvērsuma sagatavošana un norise. K.Ulmaņa autoritārais režīms. Dažādo politisko spēku, tautas reakcija uz tā nodibināšanu. K.Ulmaņa režīma saimnieciskā politika. Valsts iejaukšanās ekonomikā. Problēmas rūpniecībā un lauksaimniecībā. Režīma nacionālā politika. Vadoņa kults. Politiskā opozīcija valstī (“Pērkoņkrusts”, LSSZP, LKP). L2 1.4 Izglītības sistēma Latvijā 1920. - 1940.g., pamatskolas, vidējās mācību iestādes, augstskolas. Zinātnes attīstība. Ievērojamākie zinātnieki: J.Endzelīns, P.Stradiņš, A.Kirhenšteins, R.Vippers, A.Švābe u.c. Latvijas Vēstures Institūts. Latviešu literatūra, ievērojamākie rakstnieki un dzejnieki: Rainis, A.Upīts, E.Virza u.c. Izdevniecību darbība. Prese. Tēlniecība. Arhitektūra un celtniecība. Glezniecība. Teātris. Mūzika. Kino. Ievērojamākie mākslinieki. Mazākumtautību kultūra Latvijā. S2 Patstāvīgais darbs: prezentācija par K.Ulmaņa sagatavošanās valsts apvērsumam.  II Okupētā Latvijas republika (1940. - 1990).  2.1 Latvija PSRS sastāvā (1940. - 1991.). Avoti un literatūra. PSRS valdības 1940.gada 16.jūnija nota Latvijas valdībai, tās demisija. Strādnieku gvarde. Latvijas armijas pārveide par Sarkanās armijas 24.teritoriālo strēlnieku korpusu. Tā virsnieku liktenis. Litenes notikumi. Represijas pret latviešu sabiedriskajiem darbiniekiem. Rūpniecības uzņēmumu, banku, zemes nacionalizācija. Zemes reforma. Tautsaimniecības attīstības plāns 1941.gadam. Pārkārtojumi izglītības sistēmā. Kultūras dzīves ideoloģizācija. Cenzūras ieviešana. Radošās inteliģences organizāciju izveide un pakļaušana politiskai un ideoloģiskai kontrolei. LKP darbība, tās iekļaušana VK(b)P sastāvā. Latvija pirms Vācijas uzbrukuma PSRS. Iedzīvotāju masu deportācija (1941.gada jūnijā), tās politiskās sekas. L2 2.2. Sarkanās armijas papildkontingenta ienākšana Latvijas teritorijā (1940.gada 17.jūnijs). A.Višinska ierašanās Latvijā. T.s. Tautas valdības sastādīšana, tās darbība no 21.jūnija līdz 21.jūlijam. Politieslodzīto atbrīvošana. LKP legalizācija. Aizsargu organizāciju likvidācija. Saeimas vēlēšanu likums. Saeimas vēlēšanas (1940. gada 14., 15.jūlijs). K.Ulmaņa rīcības jūnijā - jūlijā vērtējums. Padomju varas pasludināšana Latvijā. Latvijas aneksija un inkorporācija PSRS (1940.gada 5.augusts). LPSR Konstitūcija. LPSR pārvaldes organizācija. Tautas komisāru padome, izpildkomitejas. PSRS AP vēlēšanas Latvijā (1941.gada 12.janvāris). Ārpustiesu represijas un deportācijas. S2  Patstāvīgais darbs : sagatavošanās prezentācijai par "Molotova-Ribentropa paktu" un diskusija par filmu "Paralēlā vēsture".  2.3 Vācu okupācijas režīms Latvijā. Latviešu pilsonisko politiķu, bijušo Latvijas armijas virsnieku neveiksmīgie mēģinājumi izveidot nacionālu valdību. Latviešu “pašpārvaldes” izveide vācu kontrolē. Latvijas kolonizācijas, pārvācošanas plāni. Okupācijas varas saimnieciskā politika. Holokausts Latvijā, latviešu līdzdalība tajā (Arāja komanda u.c.). Nacistu terors pret civiliedzīvotājiem (Audriņi, Zlēkas). Latviešu militārie formējumi (policijas bataljoni, latviešu SS “brīvprātīgo” leģions) Vācijas pusē. Nacionālā pretošanās kustība Latvijā. Latvijas Centrālās padomes izveidošana (1943) un darbība. Kurelieši. Kaujas Latvijā 1944. - 1945.gadā. Militāri politiskā situācija. 201.(43.gvardes) latviešu strēlnieku divīzijas un citu latviešu militāro formējumu izveide III Reiha un Sarkanās Armijas sastāvā, to dalība cīņās. Pagrīdes organizācijas Latvijā. L 2  2.4 Vācijas karaspēka iebrukums Latvijas teritorijā. Latvijas zaudējumi Otrajā pasaules karā. Latvieši trimdā. Trimdas latviešu apmešanās vietas. Viņu galvenās organizācijas, to darbības virzieni. S 2  Patstāvīgais darbs : sagatavošanās diskusijai par izvēles (ne)brīvību Latvijas sabiedrībā II Pasaules kara laikā.  2.5.Kara postījumu likvidācija, rūpniecības atjaunošana, padomju industrializācijas kursa realizācija. Agrārā reforma, padomju saimniecību, mašīnu un traktoru staciju dibināšana. Kolektivizācijas sākumposms (1946 - 1947) Piespiedu kolektivizācija. Iedzīvotāju deportācija (1949.gada 25.marts). Izmaiņas iedzīvotāju sociālajā un nacionālajā sastāvā. Staļiniskā politiskā sistēma Latvijā. Represiju aparāts. Nacionālā pretestības kustība, tās taktika, politiskā orientācija. Kustības dalībnieku bruņotās grupas. Nevardarbīgā pretošanās. J.Staļina nāve (1953), PSKP XX kongress (1956) un destaļinizācijas procesa sākums. Daļas represēto reabilitācija. Vietējo pārvaldes iestāžu kompetences paplašināšana. Tautsaimniecības reformu mēģinājumi: Tautsaimniecības padomes izveide, mašīnu un traktoru staciju reorganizācija u.c., to rezultāti. T.s. “nacionālkomunistu” (E.Berklavs, O.Dzērve u.c.) darbība Latvijas Komunistiskajā partijā. LKP CK 1959.gada jūlija plēnuma lēmums par to nosodīšanu. L2  2.6. Latvija 60. - 80.gadu pirmajā pusē. Administratīvi birokrātiskās pārvaldes sistēmas nostiprināšana. Rūpniecības hipertrofētā attīstība. Saimnieciskās un sabiedriskās dzīves deformācijas. Demogrāfiskā situācija. Migrācijas procesi. Sociālo problēmu saasināšanās. Disidenti Latvijā. M.Gorbačova kurss uz RSRS pārbūvi. Atklātības vilnis Latvijā. S 2  Patstāvīgais darbs : sagatavot prezentāciju par kādu no Latvijas disidentiem.  III Neatkarības atjaunošana un Latvijas republika no 1987.g. līdz 2014.g.  3.1 Cilvēktiesību aizstāvēšanas organizācija “Helsinki - 86”. Radošo savienību plēnums (1988.gada 1.-2.jūnijs). Latvijas Tautas frontes I kongress (1988.gada 8.-9.oktobris), LPSR Darbaļaužu internacionālās frontes dibināšanas kongress (1989.gada 8.janvāris). Politisko partiju veidošanās.  Politiskā cīņa Latvijā 1989. - 1990.g. PSRS Tautas deputātu kongresa un Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēšanas. LPSR Augstākās padomes “Deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu” (1990.gada 4.maijs). PSRS valdības nostāja Latvijas neatkarības jautājumā. 1991.gada janvāra notikumi Viļņā un Rīgā. 1991.gada augusta pučs, tā norises Latvijā. Latvijas neatkarības atzīšana pasaulē. L4, S.4  3.2 Atjaunotā Latvijas Republika (1991 – 2014). Avoti un literatūra. Politiskā sistēma Latvijā. Latvijas Republikas Augstākā padome, V - XII Saeimas. I.Godmaņa, V.Birkava, M.Gaiļa, A.Šķēles, G.Krasta, V.Krištopana, A.Bērziņa, E.Repšes, I.Emša, A.Kalvīša, I.Godmaņa, V.Dombrovska, L.Straujumas valdību darbība. Galvenās politiskās partijas. Izmaiņas valsts aparātā. Krievijas armijas aiziešana no Latvijas. Latvijas bruņoto spēku veidošana. Tautsaimniecības radikāli pārveidojumi - privātīpašuma tiesību atjaunošana, kolhozu sistēmas likvidācija, rūpniecības privatizācija, naudas sistēmas izveide, to rezultāti. Pilsonības likums, tā realizācijas grūtības. Nacionālās problēmas. Sabiedrības integrācijas jautājums. L2  3.3 Latvijas ārpolitika. Attiecības ar kaimiņvalstīm, Eiropas Savienību un ASV. Latvija un NATO. Iekšējās drošības problēmas. Kultūra un izglītība atjaunotajā Latvijas Republikā. Latvijas attīstības alternatīvas. Latvijas ārpolitika. Attiecības ar kaimiņvalstīm, Eiropas Savienību un ASV. S2  Patstāvīgais darbs: jāapgūst un jāizanalizē viedokļu dažādību pat jautājumiem: Latvija un NATO; Iekšējās drošības problēmas; Latvijas attīstības alternatīvas. | |
| Obligāti izmantojamie informācijas avoti | |
| Avoti  1. Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos. Sast. V. Ščerbinskis, Ē.Jēkabsons. Rīga: LNA; Latvijas Arhīvistu biedrība, 2012. (Vēstures Avoti, VII).  2. Balodis, J. Atmiņu burtnīcas, 1918.–1939. gads . Sagat. A. Caune. Rīga: LVI apgāds, 2015.  3. Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem, 1918–1998 . Sast. A. Sarkanis. Rīga: Nordik, 1999.  4. Latvija padomju režīma varā. 1945. – 1986. Rīga, 2001.  5. Latvijas Komunistiskās partijas kongresu, konferenču un CK plēnumu rezolūcijas un lēmumi. I. 1904. – 1940. Rīga, 1958.  6. Latvijas okupācija un aneksija, 1939. - 1940.: Dokumenti un materiāli. Rīga: Zinātne, 1998.  7. Neatkarības atgūšana: Atmodas laiks dokumentos. Rīga: N.I.M.S., 1996.  8. Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšana dokumentos (1945–1991). 1.–4. sēj. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2013–2017.  9. Via dolorosa: staļinisma upuru liecības. Sak. Līce, A. Rīga: Liesma, 1990.  Literatūra  1. Andersons, E. Latvijas vēsture: Ārpolitika 1920 - 1940. I - II. Stokholma: Daugava, Jebkurš izdevums.  2. Beausse, J. Diplomate un Lettonie (1938-1940). Paris: Mens sana, 2011.  3. Bērziņs, V. 20.gadsimta Latvijas vēsture. II Neatkarīga valsts. 1918.- 1940. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgads, 2003.  4. Bleiere, D. Latvijas vēsture. 20.gadsimts. Rīga: Jumava, 2005.  5. Klišāns, V. Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules kontekstā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2018.  6. Latvieši un Latvija. 2.-3.sej. Red. Jansone, I. un Vasks, A. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014.  7. Latvieši un Latvija. 4. sej. Red. Hausmanis V. un Kūle M. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2014.  8. Latvija un latvieši 1.-2.sej. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2018.  9. Misiunas, R., Taagepera, R. The Baltic States; Years of dependence 1940 – 1990. Los Angeles: Berkley, 1992.  10. Latvijas vēsturnieku komisijas raksti. - 1. - 25. sējums. - Rīga, 2000 - 2010.  Neiburgs, Uldis, Draudu un cerību lokā : Latvijas pretošanās kustība un Rietumu sabiedrotie, (1941-1945). Rīga : Mansards, 2017.  11. Prigge, W. D. Bearslayers : the rise and fall of the Latvian National Communists. New York : Peter Lang, 2015.  12. Rislakki, J. The case for Latvia : disinformation campaigns against a small nation : fourteen hard questions and straight answers about a Baltic country. Amsterdam ; New York : Rodopi, 2014. | |
| Papildus informācijas avoti | |
| 1. Deutsche Geschichte im Osten Eiropas. Baltische Länder.- Berlin, 1994.  2. Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Stokholma., 1978.  3. Ezergailis A. Holokausts vācu okupētajā Latvijā. 1941. – 1944. Rīga, 1999.  4. Gore I, Stranga A. Latvija: neatkarības mijkrēslis. Okupācija. 1939.gada augusts - 1940.gada jūnijs. - Rīga, 1992.  5. Latvijas Centrālā Padome - LCP. Latviešu nacionālās pretestības kustība 1943. - 1945.- Upsala, 1995.  6. Latvijas valsts atjaunošana 1986.-1993. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998.  7. Pretstatu cīņā. Latvija 1917. - 1950.- Rīga, 1990.  8. Stranga A. LSDSP un 1934.gada 15.maija valsts apvērsums; Demokrātijas likteņi Latvijā. Rīga, 1998.  9. Stranga A. Latvijas – padomju Krievijas miera līgums 1920.gada 11.augustā. Latvijas – padomju Krievijas attiecības 1919. – 1925. gadā. Rīga, 2000.  10. Stranga A. Ebreji un diktatūras Baltijā (1926 – 1940). Rīga, 2002.  11. Strods H. Zem melnbrūnā zobena. Vācijas politika Latvijā. 1939. – 1945. Skolai un izziņai, - Rīga, 1994.  12. Šalda V. “Bēgļu laiki” Latvijā jeb kurzemnieki Vidzemē. 1915 – 1918. Daugavpils, 2005.  13. Šilde, A. Latvijas vēsture.1914.- 1940. Stokholma: Daugava, 1976.  14. Treijs R. Latvijas valsts un tās vīri: Latvijas Republikas Valdības. Ministri savos darbos. 1918. – 1940. – Rīga, 1998.  15. Штейман И. История евреев Латвии. Даугавпилс, 1995. | |
| Periodika un citi informācijas avoti | |
| 1. Apine I. Disidentisms Latvijā. // Latvijas Vēsture, 1993.N.2., 51. - 55.lpp.  2. Apine I. Latvija un padomju nacionālā politika. // Latvijas Vēsture 1994. N.4., 41. - 46.lpp.  3. Biezais H. Latviešu tautas iznīcināšanas plāni. // LVIŽ, 1992., N.2., 139. – 159.lpp.  4. Bleiere D. Kolhozi Latvijā 1949. – 1953.gadā. // LVIŽ, 1999., N.4., 104. – 117.lpp.  5. Ērglis Dz. Latvijas Centrālā padome un kurelieši. // LVIŽ, 1999. N.4., 84. - 103.lpp.  6. Feldmanis I. Baltijas jautājums padomju, angļu un franču sarunās 1939.gada pavasarī un vasarā. // Latvijas Vēsture, 9. 1992., N.3., 4., 1993., N.1.  7. Feldmanis I. Politiskā sistēma un ideoloģija “15.maija Latvijā”. // Latvijas Vēsture., 2004., N.2. 54. – 60.lpp.  8. Feldmanis I. Vācbaltieši: nostāja pret nacionālsociālismu un attiecības ar Latvijas valsti (1933. – 1939). // Latvijas Vēsture, 1997., N.1., 102. – 113.lpp.  9. Karnīte R. Latvijas tautsaimniecība 1944. – 1969.gadā: saimnieciskā politika, tās izpausmes un sekas. // LatvijasVēsture, 2002, N.3., 45. – 57.lpp.  10. Niedre O.Pretošanās kustība Latvijā 60. un 70. gados. // Latvijas Vēsture, 1995., N.3., 1996., N.1., 3.  11. Riekstiņš J. Represijas labības sagādes kampaņās 1944. – 1949.gados. // LVIŽ, 1992., N.3., 130. - 152.lpp.  12. Straume A. Pavalstniecības jautājums Latvijā (1919. – 1940.) // Latvijas Vēsture, 1992., N.2., 71.- 75.lpp.  13. Vaiklis A. Vācijas un Latvijas 1939.gada 7.jūnija neuzbrukšanas līgums: laikabiedru, preses un vēsturnieku vērtējums. // Latvijas vēsture, 2002., N.4., 76.- 86.lpp.  14. Zālīte E. Ekonomiskās politikas un rūpniecības reorganizācija pēc 1934.gada 15.maija. // LVIŽ, N.3., 74. – 106.lpp.  15. Zālīte E. Rūpniecības attīstība Latvijā 1920. – 1934. Problēmas un rezultāti. // LVIŽ. 1999, N.1., 87. – 122.lpp.  16. Zunda A. 1934.gada 15.maija valsts apvērsuma kritika Latvijas un ārzemju publikācijās. // Latvijas vēsture, 2001, N.3., 37. - 53.lpp.  17. Мягков М.Ю. СССР, США и проблема Прибалтики в 1941 – 1945 годах. // Новая и новейшая история, 2005. № 1, С.50 – 59. 18.  16. Симонян Р.Х. Страны Балтии и распад СССР (о некоторых мифах и стереотипах массового сознания). // Вопросы истории, 2002, № 12, С.27 – 39.  Studiju kursa realizācijas laikā studējošajiem tiek piedāvāta aktuālā informācija no dažādiem periodikas līdzekļiem, kā arī video materiāli | |
| Piezīmes | |
| ABSP "Vēsture" A daļa | |